













































exploration. This  study  considers  just one  ‘booster’, Bernard Samuel Gilbert, and his  illuminating 







literacy,  and  the  growth  of  local  democracy  were  among  the  various  processes  stimulating  far 
greater  levels of output and bringing much wider press representation. Newspapers performed a 
range of  important political, economic, social and cultural functions on behalf of their host towns 
and  cities. They were essential agents  in promoting  long‐standing and new  civic  institutions and 
organisations. The stance of newspapers could be a critical  factor  in determining  the  fortunes of 
local  associations  and  individuals.  The  press  also  assisted  in  the  creation  and  consolidation  of 
geographical  spheres  of  political  influence  and  of  economic  and  financial  exchange.  In  addition, 
publications articulated  local senses of place  identity: uncontested and contested, as well as  real 
and imagined. The significance of provincial newspapers in the late nineteenth and early twentieth 
centuries  has,  correspondingly,  stimulated  considerable  historical  research,  including  numerous 
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for  the most part underpinning  the  status quo as established by municipal and business elites – 
which could  include newspaper proprietors. However, newspapers could be quick to deviate from 
conformity  with  dominant  and  ‘official’  ideologies  in  pursuit  of  popular  endorsement  from  its 
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  The  local press  skilfully blended  fact and hyperbole  in  its quest  for authority,  legitimacy and 
subscriber numbers. Provincial newspaper proprietors and editors were quite typically representing 
towns  and  cities  that were  vying with other  centres  for  regional  leadership,  and  could  also  find 
themselves  in  competition  with  other  press  publications  in  the  pursuit  of  the  same  task. 
Newspapers  would  draw  on  the  genre  of  boosterism  in  pushing  forward  political  as  well  as 




cultural organisations and  interests. Boosters,  if not already  influential members of  local political, 
commercial  and  wealth  elites,  would  seek  to  align  themselves  with  them.  Boosters  sought  to 
champion the economic success and future potential of their own city at a time of great industrial 
and urban growth, together with attendant stiff competition with other regional cities. Boosterist 




patriotism  combined  with  faith  in  the  benefits  of  economic  progress  as  well  as  aspiration  for 
community solidarity. Boosterism features quite popularly in urban‐historical studies. The term can 
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significance  for  a  particular  city,  or  what  was  in  its  best  interests.  Boosters  might  well  involve 
themselves in the conflicts that could arise between the promotion of a city’s sense of its status and 
the  nature  of  its  development  in  the  present,  and  the  preservation  of  older,  more  historical 
activities,  customs  and  identities.  Through  the  twentieth  century  boosterism  would  mutate, 
typically with the turning of the economic fortunes of many major centres. Boosters would aim to 
perpetuate the language associated with the preceding phase of growth and improvement of their 





Boosters  share with  antiquarians  and historians  a  fascination  for  the  local past. However,  a 
distinctive and essential trait within boosterist writing is making a connection between the past and 
the  future,  and  expressing  concern  for  ensuring  the  civic well‐being  of  tomorrow.  Boosterism’s 
heyday was  in  the  late nineteenth century and early  twentieth. During  that period  its authors,  if 









6.   J. Beckett,  ‘Inventing and reinventing the modern city: the 2012 city status competition  in the United Kingdom’, 
Urban History  (FirstView);  J. Garrard and M. Goldsmith,  ‘Municipal progress and decline  in Britain  since 1800’, 
International  Journal of Regional and Local Studies, 7  (2012), 43‐5; P.J. Larkham and K.D. Lilley,  ‘Plans, planners 












conditions, welfare  reform, urban enhancement, and civic culture. He discusses  short and  longer 
term  causal  processes,  as  well  as  pragmatic  and  more  utopian  factors  contributing  to  change. 
Gilbert  also  integrates  empirical  observation with more  exuberant  and  creative  expression  of  a 
boosterist nature. His nineteen articles for the Echo, generally between 1,000 and 1,500 words  in 
length each,  form a  large body of material. They appeared  in editions of the newspaper over the 
course of six months from February 1914. Popular reception to them persuaded the Echo to collect 





forces at work  in  the social and commercial  life of  the city, but are merely  the  impression of one who, being a 
country‐man by birth and up‐bringing, has come to live under the shadow of the Minster.8 
 
Gilbert’s  articles  for  the  Echo  on  urban  life  are  certainly  something  of  a  curiosity.  His 
background  and  interests  were  firmly  rooted  in  the  rural  scene.  He  was  born  to  the  south  of 
Lincoln, and until the age of 30 he was employed in his family’s seed merchant business. It was his 
turn to professional writing that would take him to Lincoln, briefly, and then to London, where he 
died  in  1927  at  the  age  of  45.  Over  his  fifteen‐year  writing  career  Gilbert’s  various  works  of 
literature (including poems, novels, plays and pamphlets) would be dominated by his consideration 
of  country  life,  much  in  dialect  verse.  The  work  of  Gilbert  for  the  Lincolnshire  Echo  is  also 
unexpected  in  that  the  newspaper  was  Conservative  in  its  political  leanings.  The  Echo  was  a 








founded between 1833 and 1869.9 Gilbert’s writings were  frequently radical  in  their  tone, and  in 
some of his publications he explicitly challenged central Conservative‐party policy.10 He became the 
secretary of  the  Lincolnshire  Farmers’ Union  and dedicated his  second book,  a work of political 
commentary  on  the  state  of  agriculture,  to  the  National  Farmers’  Union.11  In  addition,  he  had 
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more  people  than  all  the  churches  and  chapels  put  together’.14  He  was  equally  attracted  to 
horseracing  on  the  city’s West Common:  ‘What  a  democratic  sport! How  the  hope  of  getting  a 
sovereign for sixpence animates the multitude!’15 Gilbert was also fascinated by the cinema, if not 
all films: ‘too often the majority are Yankee rubbish – melodramatic twaddle and sentiment’.16 He 
was  less enthusiastic as well about  the style of worship associated with  the city’s cathedral:  ‘the 
independence bread in my bones stirs as I listen here. Harsh and unlovely are the Puritans . . . but 
they are the backbone of our race’.17 Gilbert’s pieces  for the Lincolnshire Echo spell out  in places 





economic  change.  Such  dimensions  are  characteristic  of  his  sympathetic  and  satirical, while  not 
sentimental, writing.  
It is uncertain whether Bernard Gilbert entered into any form of contractual arrangement with 























same article he  turns  to a discussion of  the need  to  reconcile capital and Labour, and, while not 
prescribing a solution for the British context, drifts into a brief overview of Australian politics and its 
progress towards greater democratic representation of  labour  interests.20 Elsewhere Gilbert  is far 
more direct. His views on particular areas of political  reform  surface, and he points  towards  the 







Biographical  information on Gilbert  is fairly scant. He  is best known for his dialect poetry, but 































be nearly 70,000 already. This  is an accelerating growth, the curve slopes upward, and  if the rate of the  last ten 
years  is maintained  Lincoln will  soon  be  in  sight  of  a  hundred  thousand,  at which  it would  call  itself  one  of 
England’s great towns, instead of merely ‘a cathedral city’.24 
 
Lincoln’s population doubled over  the  four decades  following  the  census  year of 1831.  It would 
then almost double again during the thirty years between 1871 and 1901, with the 1870s being the 
decade of most marked expansion. Moreover, growth at a rate above the national average would 






magnetic  enough  with  its  amusements,  companionship,  and,  above  all  the  evening‐life  for  its  workers.  The 




















Gilbert  makes  reference  in  ‘The  future’  to  the  work  of  Seebohm  Rowntree,  industrialist  and 
philanthropist,  and his prescription of new  continental practices  in  town planning,  including  the 
redistribution of population from crowded centres and its relocation to the urban‐rural fringe.28 It is 
evident that,  for Gilbert, the back‐to‐the‐land agenda was not  just a way of resolving rural  issues 
and tackling the depopulation of the countryside. For the city of Lincoln, its industrial workers were 






a  radius of  ten miles. Granted a good cottage, and a piece of  land – be  it a  large garden, allotment, or a small 
holding  –  and  a motor‐bus  service,  I  daresay many  thousands  of  Lincoln workers would  spread  out  in  some 
manner such as this; a movement that would alter the destiny of the place.29 
 
In  ‘The  future’,  therefore, Gilbert  draws  upon  a  number  of  prevailing  discourses  that were 
providing an  impetus  for  the emergence of more  interventionist  town and country planning:  the 
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Gilbert  discusses  the  state  of  Lincoln  and  its  inhabitants,  and  causal  processes  bringing 
pressure,  in two further articles on  ‘Labour’ and ‘Labour – continued’.  In the second he compares 
Lincoln’s situation with that elsewhere, and strikes a less critical note than in ‘The future’. Lincoln’s 









The  dominance  of  engineering  in  Lincoln  in  the  late  nineteenth  century  and  early  twentieth, 
including its ability to respond at a major level to the demands for munitions during the First World 
War, meant  relative  prosperity  for  the  town  into  the  1920s  –  although  uncertainty  and  decline 
would set  in soon afterwards. Moreover, although confrontational  labour relations did develop  in 
the early twentieth century, these were generally limited when compared to the scale of working‐
class protest evident elsewhere.32 ‘I would like to say here’, Gilbert observes, ‘that on every hand I 
hear a good word for the employers  in Lincoln’, adding:  ‘It  is a good omen for the city’s future’.33 
Gilbert makes no reference to the mass demonstrations, rioting and looting that came to a head in 
August  1911, which  required  suppression by  armed  troops;  a  local  reflection of  a more  general 
heightening of class consciousness and conflict  in this period.34 Perhaps,  for Gilbert, tensions had 
eased sufficiently in the two years between this event and his move to Lincoln. Gilbert, in the same 














overcrowding and private‐rental  rates. His  tone here,  though,  is not especially alarmist,  claiming 
that the remedying of the deficiencies that did exist appeared to be readily achievable: 
 
The number of houses  in Lincoln on March 21st, 1912, was 13,568  .  .  .  In 77 houses overcrowding (in the official 
sense) exists . . . There are no large slums in Lincoln, and a bold hand might clear away what there are . . . Rents 
seem high for workers, and this, I suppose, is inevitable with the steady rise in population. It is proposed that the 







problems  associated  with  housing  were  linked  more  to  levels  of  rent  and  the  availability  of 
accommodation.  It was matters of poor water supply that had attracted notoriety.36 Gilbert does 
not  appear  to  identify  much  evidence  of,  or  grounds  for,  working‐class  pressure  for  reform. 
However, it appears that he was still of the view that intervention was required on behalf of labour, 
noting the emerging proposals for council‐house provision.  In  ‘The future’,  if not  in his articles on 
‘Labour’,  he  is  in  fact  quite  indicting  and  calls  more  forcefully  for  policy  making.  Demographic 
pressures demanded planned and radical responses, declaring that:  
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In  two  other  articles Gilbert  discusses  the  city’s  record  in  terms  of municipal  provision.  An 
article  entitled  ‘Civic  pride’  considers  the  subject  of  the  city’s  new  library.  Gilbert  is  evidently 
impressed.  The  design  had  not  succumbed  to  the  demands  for  compromise  and  economy  that 
typified municipal enterprise, and  it stood unusually as a city building  that  ranked well alongside 
those  to  be  found  elsewhere.  Gilbert  also  evaluates  another  area  of  action  and  its  related 
architectural structure  in  ‘The water  tower’, and reflects more expansively on  the nature of  local 





histories.38  In  ‘The water  tower’ Gilbert  articulates with  poignancy  the  connection  between  the 
typhoid scandal and a new orientation towards municipal engagement in civic improvement. He in 











area  of  municipal  enterprise  to  follow  up  on  its  enhancements  to  library  provision  and  water 
supply: public housing. This intervention is perhaps surprising given the lower levels of concern that 
 
38.  Hill, Victorian  Lincoln  ,  232‐40; Abell  and Chambers,  The  Story  of  Lincoln,  204‐11; Bray,  C., Grantham,  K.,  and 
Wright, A., The Enemy  in Our Midst: The Story of Lincoln’s Typhoid Epidemic 1905 (Lincoln, 1987); City of Lincoln 
Urban Sanitary Authority, Annual Report of the Medical Officer of Health (Lincoln, 1910‐14); Cooper, ‘Housing and 
social structure’, 23‐5; Local Government Board  (1906) Reece’s Report; S. Scott,  ‘The early days of planning’,  in 
Mills, Twentieth Century Lincolnshire, 185‐7. 
39.  Gilbert, ‘The water tower’, in Hodson (ed.) Living Lincoln, 63.  




surrounded housing  conditions  in  the  city  in  the early  twentieth  century. Moreover,  Lincoln was 
also quite unusual  in acting  in  the area of housing at  this point, ahead of most  local authorities. 
Lincoln would establish a Housing and Town Planning Committee, answering the calls of Gilbert and 




1920,  are  a  legacy  of  what  was  being  aspired  to  in  Lincoln  pre‐1914,  and  their  generous 
specifications  would  probably  have  satisfied  what  Gilbert  was  envisaging  in  his  vision  for  ‘The 
future’. The homes reflect the garden‐suburb spirit, with ample proportions and plots, and quasi‐
rustic  lines. The city would go on  to propose major housing developments  inter‐war as part of a 







areas  in which  there was  a  strong  and  readily  discernible  causal  interconnection  between  local 
party‐political  identities,  central‐party  agendas  and  local‐policy  initiatives.  However,  there  were 
places  where  local‐policy  needs  and  senses  of  civic  duty  opened  up  alternative  factions  within 
dominant,  ruling  parties,  from  the  interventionist  to  the  non‐interventionist.  There  were, 
furthermore,  local  authorities  that were  not  known  for  party‐political  extremism,  and  the  local 
adoption  of  municipal  action  was  not  necessarily  associated  with  conspicuous  shifts  in  party‐
political  structures.  Party  politics  could  in  fact  be  downplayed,  with  a  local  tradition  of  non‐
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patrons were  reformist  in  their  inclinations,  could  be  clearer  and more  relevant  than  any  party 
allegiance. In addition, the commercial or business interests of local leaders may have had a greater 
part to play than party.41  
Historians agree  that Lincoln’s shift  towards municipal action was quite  late, but appreciable 
when  it finally materialised – most especially with regard to housing.  Its genesis  is to be found  in 
complex  and  nuanced  readings  of  the  role  of  individuals,  local‐political  parties  and  other 
organisations.  Reform  might  have  been  an  inevitability,  a  product  of  deterministic  central‐local 
relations, but  local‐political cultures were clearly essential  in determining  the  scale and  speed of 
policy  implementation The  significance of personalities  can be highlighted  in  Lincoln’s  case, with 
swift  decision making  and  the  building  of  a  cross‐party  consensus  owing much  to  the  skill  of  a 
particular Liberal councillor, Clement Newsum. Local party‐political composition was of importance, 








the  Lincolnshire  Echo,  ‘The  soul  of  Lincoln’,  is  devoted  entirely  to  an  examination  of  the  city’s 
culture and governance.  In the piece Gilbert claims that he had found the  ‘body’ of Lincoln  in the 






















processes.  In  this  city  faith  could,  or  certainly  ought  to,  be  placed  in  its  local  government  and 
democratic representation: 
 




Moreover,  the  city’s  culture was  also one  that  lent  itself  towards,  and  represented  a mirror of, 
progress: 
 
A  young  soul  bursting  its  olden  bands,  a  new  spirit  striving  through  ancient  ways,  the  Twentieth  Century 




Gilbert  does  not  get  drawn  into  discussing  particular  local  political  parties  or  policies  in  this 
concluding article. He had declared that it was intention in the nineteen articles to resist expressing 
explicitly personal political allegiances and opinions, and he appears  to  succeed here.  Instead he 
focuses on  the nature of  civic  culture and general attitudes  towards  tradition and progress.  It  is 
evident that Gilbert  indicates his own  liking for political reform and advance. However, moving to 














period,  that  it witnessed a heyday  for both municipal socialism and utopianism  in  town‐planning 
ideology.  His  articles  form  something  of  a  model  of  sophisticated  civic‐culture  discourse.  They 
contain many of  the  themes  that  characterise place‐boosting  literature:  local distinctiveness and 
pre‐eminence,  the worth  of  industry  and  commerce,  the  purpose  of municipal  governance  and 








reference  to:  evolving  civic  cultures,  factions  and  interests;  municipal  policy  making  and 
entrepreneurial  action;  and  the  representative  function of  contemporary media. However,  close 
examinations  of  individual  boosters  themselves,  and  their  connection  with  their  home  cities, 
appear  to  be  relatively  lacking.  This  study  has  sought  to  shed  light  on  the  special  qualities  of 
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particular:  Lincoln’s  planning  problems  and  the  causal  factors  bringing  about  municipal 
intervention; the prevalence of reformist, radical or utopian  language  in the Lincolnshire Echo and 





be  found elsewhere.  It was a city  that appeared  to succumb  to generally prevailing and centrally 
derived pressures. Particular development processes unravelled in Lincoln in much the same way as 
they did  in other provincial centres. Clearly, however,  local  factors did give a certain character to 
how  inevitable  outcomes were  arrived  at.  The  city’s  sudden  embrace  of  council‐house  building 
before the First World War,  for example, stands out as being relatively distinctive and unusual  in 
terms  of  national  trends.  A  complex  array  of motives,  from  the  pragmatic  to  the  utopian, was 
driving  such  policy  responses,  and  study  of  the  decisions  by  councils  and  of  contemporaneous 




For Gilbert, his engagement with description of urban  life proved  to be  fleeting,  as was his 
writing  for newspapers. Upon  returning  to  full‐time writing  after  the war, he  concerned himself 
primarily with  the  rural  scene. His  civic‐boosterist  phase  had  passed. He  did  not  swing  towards 
‘muck  raking’, but he was  certainly  critical. When he wrote of  cities  it was  in bleaker and more 
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despairing  terms.  He  would  revisit  the  back‐to‐the‐land  agenda,  but  no  longer  saw  the 
improvement of  cities as one of  the ways  forward.  ‘White men have  crammed  themselves  in  to 
cities’, he wrote  in 1923,  ‘and deserve all that has happened to them’. Gilbert also asked  ‘What’s 
wrong with the city?’, answering: ‘that it is a city; that it is not the country; that man is not ready to 
leave  the  cradle of his youth’. Furthermore,  in a  ‘Credo’, he went as  far as anticipating a  future 
‘when the cities and their smoke have cleared away’.50  In addition, Gilbert was no  longer hopeful 
for  a  better  future  under municipal  socialism,  and  veered  towards  a  more  reactionary  view  of 






The  change  in  the direction and  tone of Gilbert’s writings paralleled general processes. Reaction 
against the urban, the industrial and the modern became a more prominent theme in the work of 
leading ruralist authors through the early twentieth century. In addition, the inter‐war years saw a 
weakening  of  municipal  socialism’s  force,  a  steady  withdrawal  of  middle‐class  elites  from 
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